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ABSTRAKT
Bota moderne ka parë një rritje të interesit në fushat që lidhen me etikën e së mirës
sovrane. Shumë studime kanë vënë përqendrimin e tyre në këtë çështje, e ndër tjerash kanë vënë
në pah shumë dilemash etike dhe filozofike që lidhen në radhë të parë me konceptin e etikës në
administratën publike, si dhe në menaxhimin publik si tërësi.
Realiteti i pavarësisë dhe centralitetit në menaxhimin modern publik përforcon rëndësinë
e etikës-karakterit dhe standardeve të së drejtës dhe të gabuarës për të gjithë menaxherët publik.
Suksesi në reformat e administratës publike dhe menaxhimit publik, varen në radhë të pare nga
funksionarët dhe publiku, si dhe gatishmëria e tyre për të bërë ndryshime themelore në mënyrën
se si ata punojnë. Në këtë diskurs, edhe shteti duhet të forcojë dhe modernizojë shërbimet
publike, të realizojë një sistem punësimi, i cili do pasqyrojë meritat në shërbimin e tij.
Duhet të ndërtohet një imazh pozitiv në administratën dhe menaxhimin publik, i cili do
përqendrohet dhe orientohet në ofrimin e shërbimeve të mira dhe të drejta.

Fjalët kyçe: Etika, Shërbimet Publike, Sjellja Etike, Menaxhimi, Standardet e Etikës.

I

MIRËNJOHJE DHE FALËNDERIME

Studimin dhe temën që kam nderin ta paraqes është mundësuar falë mbështetjes,
bashkëpunimit, inkurajimit dhe konsulencës miqësore e profesionale të të gjithë aktorëve dhe
subjektëve që u përfshinë.
Falënderojë udhëheqësin tim të punimit, Prof. Dr. Ruzhdi Matoshi, për ndihmën e pakursyer
në realizimin e të gjithë hapave gjatë punimit.
Një falënderim i veçantë për të gjithë nëpunësit e shërbimit civil, të cilët pranuan të
bashkëpunojnë në realizimin e hulumtimit dhe arritjen sa më të mirë të objektivave të punimit.
Gatishmëria dhe mirëkuptimi i ofruar nga ta, më mundësuan një bashkëpunim dhe komunikim me
rëndësi përcaktuese për identifikimin dhe qartësimin e aspekteve të vëzhguara në veçanti dhe
studimin në tërësi.
Falënderimi i fundit, por jo nga rëndësia i dedikohet familjes sime për përkrahjen e
vazhdueshme që e bënë për mua gjatë realizimit të këtij punimi, që nga ideimi i tij, e deri në
përfundimin e tij të plotë.
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HYRJE
Pikë së pari, duhet të dimë se etika si shkencë mbi moralin, normal dhe sjelljet e njeriut

në shoqëri synon që te njeriu të zhvillojë vetëdijen mbi detyrimin e përsosurisë vetjake, por edhe
vetëdijen se ai është qenie shoqërore, që të jetojë në bashkësi me njerëzit tjerë dhe që ndaj tyre të
ketë detyrime të caktuara.
Në parim, çdo ndërmarrje harton dhe vë në zbatim programe të posaçme të cilat
përfshijnë kodet dhe politikat që drejtojnë vendimet dhe sjelljet.
Kodi i etikës është përhapur në masë të madhe dhe ndikimi i tij në segmente të ndryshme të
menaxhimit publik, gjithashtu është i madh. Megjithëkëtë, nuk ka pasur ende vlerësime të
njohura dhe të duhura se në çfarë mënyre dhe mase këto kode të etikës i kanë kontribuar
ndërtimit të një etike më të mirëfilltë dhe krijimit të një integriteti më të pastër në menaxhimin
publik. Sjellja etike brenda nje organizate shihet si produkt i disa forca të njëkohshme që kanë në
qendër të tyre individin.
Nuk do mend, se performanca e një institucioni apo organizate, varet në radhë të parë nga
etika dhe sjelljet e menaxherit dhe të punëtorëve. Duhet dimë se etika në menaxhimin publik
përfshinë: integritetin personal, një sjellje etike dhe profesionalizëm, komunikim, marrëdhënie të
brendshme dhe ndërinstitucionale, transparencë, kod të veshjes, dhe monitorim. Për të gjitha këto
do flasim më shumë në kapitullin vijues.
Si tërësi, në botën bashkëkohore kemi parime të etikës, si një shkencë e cila studion atë
që është e mirë të bëhet, dhe atë që nuk duhet të bëhet, parime këto të lidhura me jetën publike,
pra atë që ne çdo ditë e jetojmë dhe përballemi janë: vetëmohimi (altruizmi), ndershmëria,
objektiviteti, llogaridhënia dhe sinqeriteti. Këto premisa apo rregulla të pashkruara të sjelljes,
janë bazë që një shoqëri të zhvillohet e shëndoshë dhe në bashkëpunim e harmoni me njëritjetrin.
Kurse, si parime të etikës profesionale numërojmë: paanësia apo objektiviteti, sinqeriteti
apo të qenit të hapur, konfidencialiteti, përkujdesja ndaj detyrës me përkushtim, besnikëria ndaj
përgjegjësive profesionale, shmangia e konflikteve të mundshme apo konflikteve të interesit.
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Kjo temë do ndahet në disa segmente, ku ndër tjera veç pjesës hyrëse, që e kam paraqitur
më sipër, do bëjmë shqyrtimin e literaturës si tërësi, e në veçanti rëndësinë e etikës në shërbimet
publike, me fokus të veçantë në menaxhimin publik, si dhe në administratën publike. Tutje, do
trajtoj problemin e etikës në këto 2 fusha, do paraqes metodologjinë të cilën kam përdorur gjatë
hartimit të kësaj teze. Krejt në fund do paraqes rezultatet që kam nxjerrë nga pyetësori i bërë, dhe
të njëjtat do i analizoj.
Temën do e përmbyll me përfundimet, rekomandimet dhe konkluzionet që do nxjerr. Si
dhe do paraqes të gjitha burimet universitare dhe tjera të cilat i kam përdorur për realizimin e
kësaj teme.
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SHQYRTIMI I LITERATURËS
Etika për një organizatë shihet si një promotor i mirë i performancës, sipas shumë

konsideratave etika e një organizate është shumë e rëndësishme në performancën e saj, kjo sepse
identiteti etik i një organizate është i rëndësishëm si për publikun ashtu edhe për palët e
interesuara për atë organizatë (Lewis, 2005, fq.16-17).
Sjellja etike sipas këtij modeli shihet kryesisht produkt i kodit të etikës si forcë e brendshme dhe
ligjit si forcë e jashtme.
Nga aspekti filozofik, etika është disiplinë teoriko-kognitive dhe brenda saj, ka ambicien,
detyrën dhe temën ta verifikojë zanafillën, zhvillimin, të kryejë klasifikimin dhe sistematizimin e
kategorive morale-etike, të verifikojë dhe të provojë të pretendojë në synimet dhe domethënien e
dashjeve morale, në kriteret bazore për vlerësimin e akteve, veprimeve, sjelljeve dhe veprave
morale, sikur edhe përgjithësisht në bazueshmërinë apo pabazueshmërinë e teorisë dhe shkencës
mbi moralin (Spahic, 2002, fq.64).
Manifestimet e shkeljeve të integritetit ndryshojnë nga korrupsioni në sjelljen shoqërore nëpër
mjediset e punës. Për të parë dhe njohur efektet e qasjeve të biznesit në integritetin publik, është
e nevojshme ndarja në disa kategori: (Huberts, 1998).
1. Korrupsioni;
2. Mashtrimi dhe vjedhja e burimeve;
3. Premtime të dyfishta;
4. Konflikti i interesit;
5. Abuzimi me informacione;
6. Diskriminimi dhe ngacmimi.
Stresi i parashikueshëm i etikës së organizimit, integritetit dhe autonomisë, ndikimi i
kolegëve, kërkesat hierarkike dhe shtrembërimi gjuhësor nxisin individët të shkëputin standardet
e tyre të gjykimit dhe karakterit nga veprimet zyrtare.
Është vërtetuar tashmë se cilësia e shërbimeve publike dhe roli i administratës publike në
zbatimin e tyre kanë ndikim të drejtpërdrejtë në jetën e qytetarëve. Në raportin e përbashkët të
administratës publike dhe komunitetit, me rëndësi të veçantë dhe shpesh përcaktuese, janë
mënyrat e sjelljes së zyrtarëve për detyrat që kanë për popullin, në respektimin e ligjit.
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Tashmë është vërtetuar në shumë raste, dëmtimi i imazhit të punonjësve publikë në të gjitha
nivelet. Institucionet që veprojnë për të kontrolluar dhe monitoruar punën në administratën
publike, si dhe mediat kanë dhënë shumë raste të certifikuara dhe të vërtetuara në lidhje me
implikimin e shtetasve në çështjet korruptive të të gjitha llojeve.
Etika në shërbimin publik ka të bëjë më aplikimin praktik të standardeve morale në qeverisje.
Etika lidhet me mënyrën se si individi e ndien se si duhet të sillet. Ajo bën fjalë për vlerat dhe
aplikimin e tyre në një kontekst të dhënë. Faktori kryesor që ndikon për të kuptuar etikën ë
shërbimit publik është domethënia e mjedisit politik që siguron kuadrin për shërbime publike dhe
që kushtëzon ushtrimin e tij.
Administrata publike, në kuptimin e përdorur këtu, përfshin jo vetëm sigurimin e shërbimeve
publike të veçanta, shumë prej të cilave mund të numërohen, por edhe cilësinë e shërbimeve në
disa raste, veçanërisht në nivele të larta, marrjen e vendimeve si dhe kontributin në vendimet se
ç’duhet bërë. (Pajaziti, 2008).

2.1 Etika në shërbimet publike
Etika e menaxhimit publik mbulon parimet dhe vlerat të cilat menaxherët publikë mund
të përcaktojnë të drejtën dhe të gabuarën, si dhe shansin për të mbështetur gjykimin dhe
veprimin. Viteve të fundit, mund të shohim një rritje të dukshme për etikën në të gjitha
shërbimet, e veçanërisht në ato publike. Ky interesim vjen si rezultat i rritjes së:
Përgjegjësisë për ruajtjen e mjedisit;
Përgjegjësisë ndaj fuqisë punëtore;
Përgjegjësisë ndaj klientëve;
Përgjegjësisë ndaj konkurrentëve;
Përgjegjësisë ndaj furnitorëve dhe
Përgjegjësisë ndaj qeverisë.

Hapat në procesin e marrjes së vendimeve etike: nevoja për vendim; identifikimi i
kritereve për marrjen e vendimeve etike; modeli i optimizmit.
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Veprimi etik në menaxhimin publik luan në diskrecion. Gjykimi diskrecional përfshin një
dimension njohës të krijimit të një situate, ku kuadri rritet nga trajnimi dhe përvoja dhe u
mundëson profesionistëve të përshtaten me sfidat unike në mënyrën që është në përputhje me
normat dhe angazhimin krijues të asaj organizate (Schon).
Orientimi i misionit apo kodet e etikës përqendrohen në parimet dhe karakterin për të
vendosur gjykimin në vend të ndalimeve të detajuara.
Kultura dhe udhëheqja mbështesin gjykimin etik, praktikat dhe normat. Trajnimi dhe socializimi
me një theks të veçantë në ndikimin e kulturave joformale përqendrohen në jetën e përditshme
menaxheriale. Menaxherët në shërbimet publike kanë një sërë mundësish etike nga bindja, zëri,
dalja, por edhe të punojnë me kalimin e kohës për të ndryshuar politikën, ose për të penguar,
ngadalësuar ose për të fikur atë (Denhardt).
Një program i menaxhimit etik ndihmon në: - përcaktimin e strukturave të përshtatshme
për të menaxhuar në mënyrë etike. Prioritetet e disa vlerave janë:
a) Besueshmëria
b) Respekti
c) Përgjegjësia
d) Kujdesi
e) Drejtësia dhe ndershmëria
f) Virtyti qytetar dhe qytetaria

Në vendet ku nuk ekziston një organ qendror koordinues për etikën dhe ku përgjegjësia e etikës
është lënë në dëshirën individuale të nëpunësve publikë, qasja ndaj integritetit është ndërtuar mbi
bazën e vlerave që synohen për sektorin publik, dhe ndonjëherë e plotësuar me kode të
decentralizuara të sjelljes (OECD, 1996, fq.61)

2.1.1

Etika në shërbimin civil

Etika në shërbimin civil- një tërësi parimesh thelbësore që përcaktojnë standardet
minimale dhe udhëheqin sjelljen e te gjithë atyre që janë përfshirë në jetën publike – është një
nocion shumë i përhapur dhe i vlerësuar në demokracinë perëndimore. Ai është tipar themelor i
administratës publike qe siguron vazhdimësinë dhe konsensusin e një sërë profesionesh dhe
organizatash, përndryshe të pakrahasueshme.
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Parimet etike në shërbimin publik janë prej natyre të paqarta dhe të papërcaktuara ato
marrin një lloj kuptimi vetëm kur vendosen në situata specifike politike ose organizative.
Shumëllojshmëria e agjencive dhe organizatave që shtohen vazhdimisht në botën moderne të
shërbimit publik, dobëson aftësinë e qeverisë ose të shoqërisë për të përcaktuar standarde
kuptimplota që të tejkalojnë kufijtë organizative.
Të gjitha parimet, funksionet, veprimtaritë e administrimit publik kanë një kuadër ligjor
mbi të cilin janë ndërtuar, por ato nuk duhen të mbeten vetëm në letër siç ndodh në të shumtën e
rasteve. Duhet të ndryshojmë mentalitetin e të menduarit mbi moralin dhe etikën në detyrë, të
vepruarit me etikë të mos klasifikohen më si sjellje apo tipare të njerëzve të “dobët”.
Etika është një tërësi normash që i bën idealet, vlera në praktikat e përditshme, ndërsa vlerat janë
parime të pranuara në mënyrë kolektive që e drejtojnë gjykimin tonë, drejt asaj se çfarë është e
drejtë dhe e gabuar.
Për pasojë standardet etike shpesh sigurojnë vetëm emëruesin më të vogël të përbashkët
midis organizatave, në vend të idealeve të përbashkëta të jetës publike. Dilemat etike ne jetën
publike kryesisht kane te bëjnë me arritjen e një ekuilibri midis vlerave konkurruese ose
konfliktuale (Chapman, 2000, fq.109)
Gjetja e një përkufizimi të pranueshëm dhe të transferueshëm të etikës, i cili të ketë
kuptim si në strukturat bashkëkohore të administratës publike ashtu edhe në strukturat
potencialisht në evoluim të shërbimit publik, është një detyrë komplekse dhe deri diku e
pamundur. Duket sikur institucionet politike sigurojnë një kuadër moral për vendimmarrje etike.
Megjithatë, natyra e institucioneve politike sjell zbatimin e kodeve dhe konvencioneve të cilat
veprojnë si përfaqësues të sjelljes së vërtetë etike. Për pasojë, përgjegjësia e nëpunësit civil për
sjellje etike shfuqizohet nga ekzistenca e tij ose saj brenda institucioneve politike (Chapman,
2000 fq.109).
Në këtë aspekt, ekzistenca e ‘virtyti’ tek drejtuesit e shërbimit publik është kyçi që
siguron se parimet abstrakte përkthehen në një praktikë etike – praktikë etike, e cila, përputhet
me pritshmërinë e normativave të shoqërisë. Vështirësia në këtë argument, qëndron në atë se
virtyti shfaqet si një karakteristikë intuitive. Vetë intuita e pakontrolluar mund të çojë në
paqartësi mbi mënyrën se si individët i interpretojnë parimet në praktikë.
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Dhe jo vetëm tek drejtuesit, por etika e nëpunësit/punonjësit në sportel dhe
profesionalizmi i këtij të fundit karakterizohen nga mirësjellja gjatë ofrimit të shërbimit, kujdesi
ndaj qytetarit, ligjshmëria e veprimeve, siguria profesionale në ofrimin e shërbimit, kujdesi ndaj
pronës publike dhe përcaktimit të rregullave të sjelljes lidhur me marrëdhëniet në punë e ato
ndërinstitucionale.
Një nga karakteristikat dhe cilësitë thelbësore të punës në shërbimin publik në një
demokraci moderne si dhe një nga elementët e mjedisit politik është vënia e theksit në
përgjegjshmërinë publike.
Shumëllojshmëria e agjencive dhe organizatave që shtohen vazhdimisht në botën
moderne të shërbimit publik, dobëson aftësinë e qeverisë ose të shoqërisë për të përcaktuar
standarde kuptimplota që të tejkalojnë kufijtë organizative. Për pasojë standardet etike shpesh
sigurojnë vetëm emëruesin më të vogël të përbashkët midis organizatave, në vend të idealeve të
përbashkëta të jetës publike.
Mendoj se ndër faktorë kryesorë të lindjes së konflikteve apo rëndimeve të situatës është
mënyra e komunikimit. ”Nganjëherë situatat e rënduara si shkak i një mënyre të gabuar i tejkalon
caqet e etikës e ndoshta edhe ato ligjore”. (Callahan & Fleenor, 1988, fq. 74) prandaj është e
nevojshme që edhe për komunikimin të hartohen skema të caktuara.
Për dallim nga vendi ynë, në Republikën e Shqipërisë format e komunikimit të vlerave
etike përfshijnë: (Dyrmishi, 2010, fq.41).
• Janë pjesë e kontratës së punës;
• Njësitë e personelit janë të detyruara t’ia bëjnë të njohura të punësuarit;
• Nëpunësi kërkon/konsultohet me njësinë e personelit;
• Janë krijuar Manuale mbi Etikën, të cilat shpërndahen tek punonjësit;
• Vlerat etike publikohen brenda mjediseve të institucioneve.

2.1.2

Etika në administratën publike

Pikë së pari, duhet të dimë se administrimi publik është shprehje që gjerësisht mund të
përshkruhet si zhvillim, implementim dhe studim i politikave qeveritare, menaxhim i
programeve publike.
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Ndryshimet në sistemin e administratës publike kanë ndikuar në rritjen e problemeve
etike në shërbimin publik. Në pjesën më të madhe të vendeve evropiane ndryshimet që kanë
shoqëruar lëvizjen drejt ‘Menaxhimit të Ri Publik’ kanë patur një ndikim të madh
(Parliamentary Assembly, 2003).
Duke i parë çështjet e etikës nga perspektiva e sistemit të administratës publike bëhet më
se e qartë se përzgjedhja e mjeteve të menaxhimit të etikës duhet të përshtatet me kushte të
caktuara. Ka disa tregues të cilët tregojnë se menaxhimi i etikës bazuar mbi integritetin përshtatet
me stilin e ‘Menaxhimit të Ri Publik’, ndërsa qasja e pajtueshmërisë nuk i përshtatet qasjes
menaxheriale e cila bazohet tek rezultatet (OECD, 1996).
Kodi Ndërkombëtar i Sjelljes së Nëpunësve Publike miratuar nga Asambleja e
Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në 1996, dhe Kodet Model të Sjelljes për Nëpunësit
Publikë të zhvilluara nga Këshilli i Evropës dhe miratuara nga Shtetet Anëtare në 2000,
shërbejnë si një pikë reference dhe një model për shumë administrata shtetërore. Ato synojnë të
vendosin një precedent për vendet në mënyrë që të hartojnë kodet e tyre të detyrueshme të
sjelljes. Shumë prej standardeve janë të njëjta me ato të Kodit të Sjelljes së Kombeve të
Bashkuara, por teksti i Këshillit të Evropës shkon më tej sa i përket aspekteve të shërbimit publik
të lidhura me masat dhe politikat anti-korrupsion (Europe).
Ligji mbi Etikën nuk jep sqarime ose përcaktime në lidhje me terma të caktuara mbi
etikën apo sjelljen etike. Ai përcakton parimet të cilat nëpunësit e administratës publike duhet të
respektojnë, duke përfshirë: përputhjen me legjislacionin në fuqi, pavarësinë politike,
ndershmërinë, paanshmërinë, efikasitetin, mirësjelljen, shërbimin ndaj interesave të publikut,
shmangien e konfliktit të interesave, respektin për të drejtat dhe detyrat personale, besueshmërinë
(Vendim-Manual, 2018).
•

Ndershmëria dhe paanshmëria: përkufizohen si sjellja e nëpunësit/punonjësit të sportelit,
në mënyrë të ndershme dhe të paanshme, pa u ndikuar nga interesat e tij privat dhe pa
bërë diferencime gjatë ofrimit të shërbimeve publike.
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•

Mosdiskriminimi: Nëpunësit/punonjësit e sportelit, gjatë ushtrimit të detyrës, i ndalohet
çdo lloj diskriminimi lidhur me gjininë, racën, ngjyrën, etninë, gjuhën, identitetin gjinor,
orientimin seksual, bindjet politike, fetare ose filozofike, gjendjen ekonomike, arsimore
ose shoqërore, shtatzëninë, përkatësinë prindërore, përgjegjësinë prindërore, moshën,
gjendjen familjare ose martesore, gjendjen civile, vendbanimin, gjendjen shëndetësore,
predispo-zicione gjenetike, aftësinë e kufizuar, përkatësinë në një grup të veçantë ose me
çdo shkak tjetër.

•

Përgjegjshmëria në kryerjen e detyrës: Çdo nëpunës/punonjës duhet të jetë i
përgjegjshëm mbi detyrimet që administrata shtetërore ka kundrejt qytetarit.

•

Proaktiviteti: Nëpunësi/punonjësi i administratës shtetërore që ofron shërbime publike në
sportel duhet të jetë aktiv në marrëdhënie me qytetarin, duke ofruar zgjidhje rast pas rasti.

•

Ndalimi i sjelljeve korruptive: Nëpunësi/punonjësi nuk duhet të përfshihet në asnjë formë
të korrupsionit apo veprimi tjetër të ngjashëm gjatë ofrimit të shërbimeve publike në
sportel dhe jashtë tij.

•

Konflikti i interesit: është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave
privatë të nëpunësit/punonjësit, në të cilën nëpunësi/punonjësi ka interesa privatë, të
drejtpërdrejtë ose të tërthortë, që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në
kryerjen në mënyrë të drejtë të detyrave dhe përgjegjësive të tij/saj publike. Interesat
privatë të nëpunësit/punonjësit përfshijnë çdo përparësi për veten, familjen, të afërmit
deri në shkallën e dytë, personat ose organizatat, me të cilët nëpunësi/punonjësi ka ose ka
pasur marrëdhënie biznesi ose lidhje politike.

•

Dhuratat apo favoret: Nëpunësi/punonjësi nuk duhet të përdorë marrëdhëniet e punës apo
të kryejë veprime për të krijuar mundësi për dhurata ose favore nga qytetarët.
Punonjësit e administratës publike në të gjitha nivelet janë mjaft të prirur, të hapur dhe pa

asnjë imunitet drejt shkeljeve më të përfolura dhe më evidente të etikës si korrupsioni, nepotizmi,
padrejtësia etj. (Hallunovi, Arjeta & Osmani, Elez & Bashi, Eldiana).
Duke pasur një sjellje etike administratori publik apo çdo punonjës gëzon reputacion të
mirë tek publiku. Nëse në kuadër të jetës morale të njeriut rëndësi më e madhe u kushtohet
arsyes, emocioneve, vullnetit ose përvojës, teoria autonome ka gjeneruar teoritë të cilat në
shkencë, jetë dhe në njohjen morale përparësi i japin arsyes (teoria racionaliste), vullnetit (teoria
voluntariste), ndjenjave (teoria emotiviste) dhe përvojës (teoria empiriciste).
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Përveç kontrolleve formale mund të punohet për promovimin e sjelljes etike, duke krijuar
një klimë ku sjellja etike vlerësohet dhe duke inkurajuar komunikimin e lirshëm dhe të hapur në
organizatë (Denhardt J. , 2007).
Në vitin 2015, Parlamenti i Kosovës ka miratuar Kodin e Mirësjelljes në Shërbimin Civil
të Republikës së Kosovës, me anë të së cilës, përcakton rregulluat e mirësjelljes së nëpunësve në
shërbimin civil të Republikës së Kosovës.
Përveç kornizës ligjore, kodet e etikës qoftë për shërbimin civil apo për segmente të
caktuara të administratës publike, si Kodi i Etikës për stafin e Doganës, Kodi i Etikës për stafin e
ATK-së, etj. shërbejnë si mekanizma për të siguruar etikën dhe llogaridhënien në administratën
publike. Etika në shërbimin civil në realitet bazohet në Kodin të Etikës për Nëpunësit Civil.
Për ndryshim nga vendi ynë, pjesa më e madhe e kodeve të etikës miratuar në Republikën
e Shqipërisë ndajnë të njëjtat vlera themelore, të tilla si paanësia, ligjshmëria, integriteti,
transparenca, efiçenca, barazia, përgjegjshmëria dhe drejtësia. Ndërkohë nevoja për të
standardizuar disa prej kodeve të etikës do të ishte shumë e rëndësishme, si psh. duke miratuar
kode etike sektoriale në profesione ose institucione specifike (Dyrmishi, 2010).
Për më tepër, në Shqipëri, Ligji për Etikën në Administratën Publike i kushton një
vëmendje të veçantë çështjes së konfliktit të interesit përveç përcaktimit të udhëzimeve
gjithëpërfshirëse mbi etikën, duke krijuar në këtë mënyrë konfuzion ndërmjet përmbajtjes së tij
dhe dispozitave të Ligjit për Konfliktin e Interesit. Rrjedhimisht, Ligji mbi Etikën në
Administratën Publike do të mund të rishikohet dhe të ndryshohet në mënyrë që të jetë një pjesë
integrale e menaxhimit të etikës për administratën publike në tërësi (Dyrmishi, 2010).

2.3

Korniza ligjore për etikën në Menaxhimin Publik

Siç e kam cekur më sipër, Kuvendi i Kosovës ka miratuar në vitin 2015 Rregulloren për
Kodin e mirësjelljes në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës. Kjo Rregullore ka për qëllim
ruajtjen, afirmimin dhe ngritjen e dinjitetit dhe imazhit të nëpunësve civil, e cila ndikon në rritjen
e besimit të qytetarëve në punën e institucioneve. Për më shumë, kjo Rregullore ka për qëllim të
përcaktoj rregullat e mirësjelljes së nëpunësve në shërbimin civil të Republikës së Kosovës për
arritjen e standardeve dhe të vë në dijeni publikun për sjelljen që duhet të ketë nëpunësi i
shërbimit civil në Republikën e Kosovës.
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Sipas rregullores për Kodin e mirësjelljes në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, neni 4,
parimet themelore të shërbimit civil janë: (Qeveria e Republikës së Kosovës, 2015, neni 5.)
❖ Ligjshmëria;
❖ Jodiskriminimi;
❖ Detyrimi për të iu përgjigjur kërkesave;
❖ Efektshmëria dhe efikasiteti;
❖ Përgjegjësia;
❖ Paanësia dhe pavarësia profesionale;
❖ Transparenca;
❖ Shmangia e konfliktit të interesit;
❖ Parimi i mundësive të barabarta për komunitet dhe gjini.

Sipas këtij ligji, nëpunësit civil duhet të jenë të pavarur në punën e tyre, të i kryejnë
detyrat me përgjegjshmëri dhe ndershmëri, në mënyrë të drejtë dhe efikase, të mos i keqpërdorin
mjetet financiare publike, por ti përdorin ato në mënyrë të drejtë dhe objektive. Nëpunësit civil,
konform këtij ligji duhet që gjatë ushtrimit të detyrës së tyre të krijojnë dhe ruajnë besimin e
organit ku ata punojnë dhe të gjithë atyre të cilëve u shërbejnë, pra qytetarëve të vendit.
Nëpunësit civil duhet t’i përmbushin detyrat e tyre në mënyrë transparente dhe të atillë që
mundëson marrjen e informatave të palëve të interesuara, mundësinë e dialogimit me qytetarët
dhe organizatat e interesit si dhe mbikëqyrjen legjitime (Qeveria e Republikës së Kosovës,
2015).
Në nenin 8, ky ligj rregullon sjelljen e nëpunësit civil ndaj qytetarit, i cili thotë si vijon:

o

Sillen në mënyrë profesionale dhe të respektojnë parimin e barazisë, duke
përjashtuar çdo sjellje diskriminuese ndaj qytetarëve;

o

Përmbahen nga kufizimi i të drejtave të qytetarëve, përveç kur një kufizim i tillë
është i bazuar me ligj;

o

Sillen në mënyrë të përmbajtur ndaj qytetarëve, si dhe me një kujdes të veçantë
ndaj të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuar;

o

Paraqiten në mënyrë korrekte dhe me përgjegjshmëri gjatë komunikimit të
drejtpërdrejtë me qytetarët ose nëpërmjet formave tjera të komunikimit.
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Tutje, me anë të këtij ligji rregullohen dhe kompetencat dhe sjelljet e nëpunësit
civil ndaj menaxherëve, drejtuesve të tyre (Qeveria e Republikës së Kosovës,
2015, neni 8).
Nëpunësit civil duhet të zbatojnë politikat e veprimit të udhëheqësve
drejtues dhe sjellja e tyre duhet të jetë në përputhje të plotë me legjislacionin në fuqi.
Nëpunësit civil duhet t’i ushtrojnë detyrat e tyre bazuar në planin e punës
dhe objektivat e përcaktuara nga udhëheqësit drejtues.
Nëpunësit civil duhet t’i paraqesin problemet që shfaqen gjatë ushtrimit të
detyrës dhe të diskutojnë për gjetjen e zgjidhjeve më efikase me udhëheqësit drejtues.
Në rast të emërimit të udhëheqësit drejtues të ri, nëpunësit civil duhet të
informojnë atë me kohë dhe në mënyrë të saktë për të gjitha çështjet, në mënyrë që të
sigurojnë vazhdimësinë e punës në fushën përkatëse në institucion.

Pasi që ky ligj rregullon kompetencat dhe sjelljen e nëpunësve civil ndaj udhëheqësve
të saj, nuk do mend se duhet të përmendim dhe rregullativën ligjore të këtij ligji, ku
përmenden kompetencat dhe sjelljet e udhëheqësve të menaxhimit publik ndaj stafit
të tyre (Qeveria e Republikës së Kosovës, 2015, neni 11).
1.

Udhëheqësi duhet të jetë shembull i mirësjelljes për stafin që e udhëheq, si

dhe t’i përmbahet rregullave të mirësjelljes gjatë ushtrimit të detyrës.
2.

Udhëheqësi duhet të respektoj dinjitetin, personalitetin, idetë dhe

iniciativat si dhe të nxitë bashkëpunimin e nëpunësve civil që i udhëheq, njëkohësisht të
ruajë të drejtën për vendimmarrje.
3.

Udhëheqësi duhet t’i nxitë nëpunësit civil në kryerjen e detyrave mirë dhe

me kohë, respektim reciprok, marrëdhënie të mirë bashkëpunimi dhe shembull i mirë në
shërbim ndaj qytetarëve.
4.

Udhëheqësi duhet t’i mbrojë të drejtat e nëpunësve civil që udhëheq dhe

në asnjë mënyrë nuk i lejohet t’i shkelë dhe kufizoj të drejtat e tyre.
5.

Udhëheqësi duhet të vlerësoj në mënyrë të barabartë, objektive dhe efikase

sjelljen e nëpunësve civil të cilët i udhëheq dhe të mos bëj favorizimin e ndonjë nëpunësi
civil.
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6.

Udhëheqësi duhet t’i ofrojë nëpunësve civil mundësi të barabarta të

zhvillimit të karrierës, ngritjes profesionale dhe motivim për efektivitetit në punë.
7.

Udhëheqësi duhet të kërkoj nga stafi që të respektojë orarin e punës.

Ky ligj, në vijimin e tij rregullon sjelljet e nëpunësve civil ndaj stafit, sjelljen e nëpunësve
civil ndaj mjeteve të informimit, parandalimi i konfliktit të interesit, shmangia e konfliktit të
interesit, angazhimi i nëpunësit civil jashtë institucionit, çështjen e dhuratave dhe ofertave,
reagimi ndaj ofertave, detyrimet tjera të nëpunësit civil gjatë periudhës së punësimit në
administratën publike. Tutje, rregullon pronën shtetërore, orarin e punës, kodin e veshjes së
nëpunësve në institucionin publik, paraqitjen e tyre para qytetarëve.
Çdo nëpunës civil për të gjitha sjelljet dhe obligimet e tij gjatë orarit të tij, i detyrohet
DASHC (Departamentit të Administrimit të Shërbyesve Civil). DASHC, është i obliguar të
ndërmarrë masa disiplinore ndaj secilin nëpunës që shkel dhe nuk përfill rregullat e parapara me
këtë ligj i cili definon përgjegjësisë, detyrat së të gjithë nëpunësve civil.

2.4

Korniza ligjore për etikën në Administratën Publike

Në këtë fushë, është nxjerr dhe miratuar një strategji për modernizimin e administratës
publike në Kosovë, për periudhën 2015-2020, e cila përcakton qëllimet dhe politikat strategjike
që Qeveria e Republikës së Kosovës synon t’i arrij brenda periudhës sa me të afërt, afatmesme
me qëllim të përmirësimit të funksionimit dhe modernizimit të administratës publike,
përmbushjes së obligimeve të saj ligjore dhe përmirësimin e ofrimit të shërbimeve publike
administrative.
Në këtë diskurs të rregullimit të kodit të etikës dhe mirësjelljes së nëpunësve civil, kemi
përmendur dhe Strategjinë për Modernizimin e Administratës Publike, nxjerrë nga Ministria e
Administratës Publike për periudhën 2015-2020.
Hartimi i kësaj Strategjie është bërë përmes një metodologjie e cila synon të sigurojë
objektiva dhe masa zbatimi i të cilave do të rezultojë më një proces të suksesshëm të Reformimit
së Administratës Publike në Kosovë. Parimet e OECD/SIGMA për administratën publike të
miratuara së fundi kanë shërbyer si udhërrëfyes metodologjik për hartimin e kësaj strategjie.
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Zhvillimit të shërbimit civil i mungon një qasje strategjike në zbatimin e reformave të
parapara me legjislacionin e shërbimit civil. Udhëzimet administrative dhe aktet tjera nënligjore
për zbatimin e ligjit të shërbimit civil dhe ligjit për pagat e nëpunësve civil janë miratuar njëra
pas tjetrës pa ndonjë analizë në lidhje me mundësitë dhe kapacitetet e administratës për zbatimin
e tyre. Gjithashtu procesi i zbatimit të tyre nuk është përcjellë me ndonjë udhërrëfyes të qartë dhe
gjithëpërfshirës dhe përkrahje buxhetore (Ministria e Administratës Publike, 2015, faqe 19).
Administrata publike është përgjegjëse të ofrojë shërbime publike administrative në
mënyrë efektive. Plotësimi i kërkesave të qytetarëve dhe bizneseve sipas legjislacionit është një
nga parimet e administratës së mirë (Brady, 2003, fq.523-534).
Administrata ka përgjegjësi për krijimin e mundësive për qasje të barabartë në shërbime
publike administrative, evitimin e burokracisë procedurale, përdorimin e metodave të reja
përmes teknologjisë informative, efikasitet si në aspektin e kostos monetare ashtu edhe në
aspektin e efikasitetit të tyre kohor (Ministria e Administratës Publike, 2015, faqe 22).
Ministria e Administratës Publike është institucioni kryesor përgjegjës për zhvillimin e
politikave në fushën e shërbimeve publike-administrative, mbikëqyrjen dhe koordinimin e
zbatimit të tyre në qeveri. MAP është përgjegjës të përgatisë vizionin për modernizimin e
shërbimeve publike-administrative dhe dokumentet për reforma përfshirë edhe iniciativa për
ndryshime të nevojshme ligjore. Llogaridhënia ka një fushëveprim të gjerë dhe përfshinë
organizimin e administratës, hapjen dhe transparencën, llogaridhënien e brendshme dhe të
jashtme dhe institucionet mbikëqyrëse.
Detyrë parësore e kësaj Strategjie, është që përgjatë periudhës 2015-2020, në vendin tonë
të krijojmë një administratë publike transparente, të përgjegjshme, me sistem të qartë të
llogaridhënies të karakterizuar me shërbim civil profesional, me struktura të brendshme
administrative funksionale të bazuara në legjislacionin për administratën publike në pajtim me
parimet e qeverisjes se mirë (Ministria e Administratës Publike, 2015, faqe 40).
Në anën tjetër, organ përgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimit dhe implementimit të kësaj
Strategjie është Këshilli i Ministrave për Reformën e Administratës Publike (KMRAP), i cili
është struktura përgjegjëse kryesore në nivel politik/ministrash për drejtimin strategjik të procesit
të reformës, monitorimin e zbatimit të saj dhe shërben si forum i diskutimit dhe analizimit të
progresit dhe/apo sfidat, si dhe propozon ndryshimet që nevojiten për reformat e ardhshme.
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Përgjegjësia për monitorimin dhe raportimin e zbatimit të Strategjisë i përket DMRAP
(Departamentit për Menaxhimin e Reformës së Administratës Publike), i cili përveç kësaj
shërben edhe si institucioni kyç në këshillimin dhe kryerjen e punëve profesionale dhe teknike që
kanë të bëjnë me menaxhimin dhe raportimin e procesit të Reformës sipas kësaj Strategjie.
Strategjia për Reformën e Administratës Publike 2015 – 2020 në përbërjen e saj ka planin
për zbatim 2015-2017 i cili përbëhet nga aktivitetet reformuese, indikatorët, institucionet
përgjegjëse për zbatim, koston financiare të zbatimit etj. Plani i zbatimit të reformës do të
rishikohet dhe freskohet në baza dy vjeçare në kuadër të kornizës strategjike që përcakton
Strategjia.
Objektivat specifike të kësaj Strategjie janë:
1. Kompletimi i kornizës ligjore për organizimin e AP për të gjithë tipologjitë e AP-së.
2. Përforcimi i sistemit të monitorimit në zbatimin e parimeve të etikës dhe integritetit në
administratën publike.
3. Avancimi i mekanizmave për qasjen në dokumentet dhe informata publike.
4. Autoritetet publike krijojnë mekanizma të cilët marrin përsipër borxhet në rast të
shkeljeve dhe të cilët garantojnë korrigjim dhe/ose kompensim adekuat.
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DEKLARIMI I PROBLEMIT
Duke njohur faktin se administrata dhe shërbimi civil është një mekanizëm shumë i

rëndësishëm në ofrimin e shërbimeve të shpejta dhe të duhura nga të gjithë shërbyesit tek
qytetarët e vendit, përgjatë zhvillimit të kësaj teme jam munduar të

paraqes saktë rolin,

rëndësinë e etikës në këto mekanizma, si parakusht kryesor që këto shërbime të jenë të
arsyeshme dhe në ofrim të realizimeve të kërkesave të të gjithë qytetarëve dhe personave që
kërkojnë këto shërbime.
Jemi dëshmitarë të kohës që po e jetojmë, një jete dinamike e cila çdo ditë kërkon dhe
shkon drejt zhvillimeve dhe zbulimeve më të reja teknologjike bashkëkohore, të cilat ndihmojnë
në digjitalizimin e një administrate, dhe në përgatitjen e programeve aplikative, të cilat
ndihmojnë shërbyesit civil në punën e tyre. Mirëpo, jo gjithherë dhe jo të gjitha punët në
administratën publike dhe shërbimin civil kryhen me ndihmën e kësaj teknologjie. Një nëpunës
civil, për të arritur që punën që ka për detyrë të e kryejë, të e bëjë me përgjegjësi të plotë, duhet
që të përmbushë kërkesat bazë që i takojnë si një nëpunës që është në shërbim të qytetarëve.
Kërkesa bazë është që ai të jetë një person me integritet të lartë, të ketë etikë dhe sjellje
profesionale, të jetë i përgjegjshëm dhe i ndërgjegjshëm në punën që kryen.
Andaj, gjatë këtij punimi jam munduar që të paraqes drejtë dhe në mënyrë objektive rolin
e etikës në menaxhimin publik, si nga ana teorike, ashtu dhe nga ajo praktike. Roli dhe rëndësia e
nëpunësve civil në shoqëri është e lartë, andaj dhe përgjegjësitë e tyre ndaj shoqërisë duhet të
jenë koherente dhe të përshtatshme.
Veç rregullave dhe detyrave që kryhen nga nëpunësit civil në menaxhimin publik në
Republikën e Kosovës, në disa raste jam munduar që përmes përshkrimit të detyrave dhe
përgjegjësive, rregullave dhe kushteve që aplikohen në Menaxhimin Publik në Shqipëri, të bëjmë
disa krahasime mes kornizave ligjore që ofrojnë të dy shtetet.
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4

METODOLOGJIA
Për të realizuar objektivat e temës që kam marrë në mënyrë të qartë, kam përdorur
metoda të përsosura dhe më të reja.
Me anë të metodës empirike do të përshkruajë në mënyrë të saktë dhe efikase tërë
literaturën e nevojshme, me qëllim që para lexuesit të paraqes saktë dhe drejtë të gjitha të
dhënat e nevojshme lidhur me etikën si tërësi, dhe rolin e rëndësinë e saj në administratën
publike dhe në menaxhimin publik.
Pyetësorin e përpiluar e kam përdorur që të paraqes në mënyrë statistikore të gjitha
rezultatet, për të njohur nga afër punën që bëhet në shërbimin civil, si dhe problemet,
kushtet dhe përvojat e atyre në punën e tyre. Tutje, kam përdorur metodën e analizës për të
analizuar të gjitha rezultatet që kam nxjerrë përmes pyetësorëve, rezultate këto të cilat i
kam paraqitur në mënyrë tabelare, dhe me anë të grafikonëve.
Metodën komparative-krahasimore e kam përdorur për të krahasuar rolin e etikës në
administratën publike dhe menaxhimin publik.
Për të arritur të shprehë saktë dhe në mënyrë të drejtë kam përdorur literaturën e
nevojshme, si dhe kam konsultuar ligjin-rregulloren që precizon kodin e mirësjelljes në
Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, nxjerrë nga Qeveria e Republikës së Kosovës në
vitin 2015, dhe kam konsultuar Strategjinë për Modernizimin e Administratës Publike, të
nxjerrë nga Ministria e Administratës Publike në vitin 2015, dhe atë për periudhën 20152020.
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PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
Për të përmbushur qëllimin e temës që kam zgjedhur, në vijim do të paraqes rezultatet e

pyetësorit që kam përgatitur për nëpunësit e shërbimit civil, e më pas do të i analizoj përgjigjet
dhe rezultatet nga pyetësori, që të shohim veç aspektit teorik, edhe atë praktik të realizimit dhe
aplikimit të kodeve të etikës dhe sjelljes nga ana e nëpunësve civil.
Pyetësorin e kam përgatitur me 10 pyetje të mbyllura, në të cilat të gjithë nëpunësit që
kanë marrë pjesë kanë pasur mundësinë që për secilën pyetje, të selektojnë një përgjigjje nga 3
apo 4 alternativat që u kam ofruar. Në pyetësor kanë marrë pjesë 10 nëpunës civil, dhe atë 5 të
gjinisë mashkullore dhe 5 të asaj femërore. Në pyetësor veç pyetjeve që u kam parashtruar lidhur
me punën, detyrat dhe përgjegjësitë e tyre gjatë punës, ata kanë paraqitur dhe nivelin e
kualifikimit të tyre, si dhe përvojën e punës.
Tutje, në tabelën në vijim do paraqes nivelin e kualifikimit të nëpunësve civil që kanë
marrë pjesë në pyetësorin tim.

Tabela 1: Niveli i kualifikimit të nëpunësve që janë përgjigjur në pyetësor
Niveli i kualifikimit
Niveli

Numri i nëpunësve

%

Shkollë e mesme

0

0%

Bachelor

7

70.0%

Master

3

30.0%
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Gjithashtu, kam nxjerrë dhe do paraqes vitet e përvojës së nëpunësve civil që i janë
përgjigjur pyetësorit, për të parë përvojën që ata kanë krijuar në këto vende të punës.

Tabela 2: Vitet e përvojës së nëpunësve që janë përgjigjur në pyetësor
Përvoja
Përvoja

Numri i nëpunësve

%

Më pak se 1 vit

1

10.0%

1-5 vite

5

50.0%

6-9 vite

2

20.0%

Mbi 10 vite

2

20.0%

Figura 1: Përqindja e përvojës së nëpunësve civil

Ndër tjera, sikurse që do shohim përmes tabelave dhe grafikonëve që do paraqes në vijim,
do të shohim se sa janë të drejtë udhëheqësit në vlerësimin e punës së nëpunësve civil, a ka raste
të tentim korrupsionit nga qytetarët në këmbim të shërbimeve që u ofrohen dhe si nëpunësit civil
do i qaseshin atij raporti.
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Më pas, përmes pyetësorit ata janë përgjigjur nëse aplikohet kodi i etikës gjatë punës në
shërbimin civil, a ka mekanizma që rregullojnë etikën dhe llogaridhënien, si dhe sa organizohen
trajnime për shërbyesit civil, në ndërgjegjësimin dhe ngritjen e vetëdijes për këto rastet e etikës,
llogaridhënies dhe kundër-korrupsionit.
Si vijon, mund të shohim se 60% e të anketuarve janë përgjigjur se udhëheqësit e tyre
janë të drejtë dhe objektiv gjatë vlerësimit të punës në një nivel të kënaqshëm, kurse pjesa tjetër
mendojnë se udhëheqësit janë shumë të drejtë gjatë vlerësimit të punës dhe performancës së
nëpunësve civil.

Tabela 3: Rezultatet e pyetjes së parë nga pyetësori
Pyetja : Sa është i drejtë udhëheqësi juaj gjatë vlerësimit të punës suaj
Alternativat

Numri

%

Aspak i drejtë

0

Mesatarisht i drejtë dhe objektiv

6

60.0%

Shumë i drejtë

4

40.0%

Siç do vërejmë në tabelën nr. 4, bashkëpunimi mes punonjësve dhe udhëheqësit është i
mjaftueshëm për të zhvilluar punët që duhet të kryhen në ofrim të shërbimeve sa më të mira për
të gjithë qytetarët që kanë nevojë për to.

Tabela 4: Rezultatet e pyetjes së dytë nga pyetësori
Pyetja : Në çfarë niveli qëndron bashkëpunimi mes udhëheqësit dhe punonjësit
Alternativat

Numri

%

Nuk ka bashkëpunim

0

Niveli i bashkëpunimit është i mjaftueshëm

7

70.0%

Bashkëpunimi është i lartë

3

30.0%
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Të gjithë punonjësit e anketuar janë të të njëjtit mendim që ka mekanizma dhe korniza
ligjore që rregullojnë etikën dhe llogaridhënien në punët e shërbimit civil, mirëpo ka mendime të
ndara sa i përket mendimit se sa aplikohet ky kod i etikës gjatë mbarëvajtjes së punës në të gjithë
sektorët e shërbimit civil.

Tabela 5: Rezultatet e pyetjes lidhur me aplikimin e etikës në shërbimin civil
Pyetja : Sa mendoni se aplikohet kodi i etikës gjatë punës në shërbimin civil
Alternativat

Numri

%

Nuk aplikohet asnjëherë

0

Aplikohet në disa raste

4

40.0%

Aplikohet në të gjitha rastet

6

60.0%

Figura 2: Grafikon lidhur me aplikimin e etikës në shërbimin civil
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Gjithashtu, punonjësit mendojnë se veç faktit se udhëheqësit janë të drejtë dhe objektiv
në raportet me punonjësit e tyre, ata ndër tjera pohojnë se udhëheqësit e tyre i përmbushin
obligimet që kanë ndaj punonjësve në një nivel mjaft të kënaqshëm, me çka iu ofrojnë nëpunësve
një mundësi të mirë që të mos punojnë nën presione të vazhdueshme dhe që punën që e kryejnë,
të e bëjnë siç duhet.

Tabela 6: Përgjigjet e të anketuarve lidhur me obligimet e udhëheqësve
Pyetja : A i përmbushin obligimet që kanë udhëheqësit ndaj punonjësve
Alternativat

Numri

%

Nuk i përmbushin fare

0

I përmbushin nganjëherë

6

60.0%

I përmbushin gjithmonë

4

40.0%

Sa i përket pranisë së tentim korrupsionit nga ana e qytetarëve drejtuar nëpunësve civil,
këta të fundit e pranojnë se ka raste të ndryshme, kur personi që kërkon një shërbim nga nëpunësi
civil, ata tentojnë që me anë të ryshfetit apo ofertave të ndryshme joshëse, të përpiqen që punën e
cila duhet të kryhet nga nëpunësit civil, të kryhet më shpejtë sesa që është e paraparë të
përfundojë, apo të kryhet në ndonjë formë tjetër të jashtëligjshme, e cila do ishte në të mirë të
palës. Njëzëri kanë qenë të gjithë nëpunësit civil të anketuar edhe sa i përket faktik se asnjë nga
ta, asnjëherë nuk ka pranuar të marrë ryshfet, dhurata apo oferta tjera joshëse në këmbim të një
shërbimi, pasi që kanë qenë në njohuri se ky është një formë tejet e rrezikshme e korrupsionit, si
dhe përkitazi me etikën e tyre profesionale dhe përgjegjësinë që kanë ndaj vendit të punës, nuk
mund ta lejojnë veten të bien pre e një mashtrimi të tillë. Ata janë përgjigjur se të gjitha këto
oferta do ti refuzonin pa asnjë kompromis, si dhe do të i evidentonin konform rregullave të
parapara për këto raste.
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Tabela 7: Rezultatet e të anketuarve lidhur me rastet e tentim korrupsionit
Pyetja : A ka raste të tentim korrupsionit nga qytetarët në shërbimet që ju i kryeni?
Alternativat

Numri

%

Jo, nuk ka asnjëherë

2

20.0%

Po, ka nganjëherë

7

70.0%

Po, ka gjithmonë

1

10.0%

Figura 3: Grafikon lidhur me rezultatet e rasteve të tentim korrupsionit
Tabela 8: Rezultatet e pyetjes lidhur me reagimin e nëpunësve në rastet e tentim-korrupsionit
Pyetja : Nëse do hasnit në një rast të tentim-korrupsionit apo ryshfetit, dhuratave apo
ofertave tjera joshëse në këmbim të një veprimi, si do të reagonit?
Alternativat
Numri
%
Nuk do të reagoja fare

0

0

Do e pranoja ofertën

0

0

Nuk do e pranoja, do ta evidentoja rastin

4

40.0%

Vetëm nuk do e pranoja ofertën

6

60.0%
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Një çështje mjaft me rëndësi në punën dhe fushën e shërbyesve civil, në ngritjen e
vetëdijes së nëpunësve civil lidhur me detyrat dhe përgjegjësitë që ata i kanë në vendin e punës,
trajnimin e tyre për të iu përgjigjur situatave të ndryshme, është edhe çështja e trajnimeve që
organizohen qoftë nga institucione të vendit, apo dhe nga organizata të ndryshme jo-qeveritare
nga vendi dhe jashtë. Pikërisht këtë çështje kam trajtuar, e të njëjtën e kam futur në pyetësor, ku
të anketuarit i kam pyetur nëse organizohen apo jo trajnime të tilla, ku ato aftësohen për punën
që e bëjnë, e në veçanti trajnime lidhur me etikën, llogaridhënien dhe rastet e korrupsionit.
Nga të gjithë të anketuarit, mund të themi se organizohen trajnime të ndryshme lidhur me
këto gjëra, ani pse ato nuk janë mjaft të shpeshta sa do duhej të ishin. Kurse sa i përket efektit
dhe rezultatit që këta nëpunës mund të marrin nga ato trajnime, të anketuarit mendojnë se niveli i
efektit që arrihet përmes trajnimeve është i një mase mesatare, pra jo dhe aq të lartë sa do duhej
të ishe në realitet. Ata pranojnë se cilësia e trajnimeve që organizohen nuk është dhe aq e lartë, sa
të ndikoj në aftësimin e tyre në punën që e bëjnë, kurse sa i përket trajnimeve për etikën dhe
llogaridhënien, ata pohojnë se mund të ketë ndikim të lartë në ndërgjegjësimin e nëpunësve civil
për ti trajtuar dhe për të iu përgjigjur në mënyrë të duhur rasteve të tentim korrupsionit.
Tabela 9: Rezultatet e të anketuarve lidhur me trajnimet që organizohen
Pyetja : Sa organizohen trajnime për shërbyesit civil, lidhur me etikën dhe llogaridhënien?
Alternativat

Numri

%

Nuk organizohen kurrë

2

20.0%

Organizohen nganjëherë

7

70.0%

Ka trajnime të shpeshta

1

10.0%

Tabela 10: Rezultatet e të anketuarve lidhur me efektin e trajnimeve
Pyetja : Sa mendoni që këto trajnime kanë efekt në punën e nëpunësve civil?
Alternativat

Numri

%

Shumë efekt

3

30.0%

Pak efekt

7

70.0%

Fare efekt

0

0
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Figura 4: Grafikon lidhur me efektin e trajnimeve tek nëpunësit civil

Nga disa raporte të Ministrisë së Administratës Publike, kam nxjerrë disa tabela të cilat
pasqyrojnë dhe fluksin e numrit të daljeve së nëpunësve civil nga shërbimi civil, ku vërehet ky
fluks dhe arsyet e daljeve për vitet 2011-2014. Nga aty mund të vërejmë, se numri më i madh i
daljes së nëpunësve nga puna ndodh për arsye të dorëheqjeve të tyre, e më pas vjen arsyeja e
pensionimit. Cila mund të jetë arsyeja e dorëheqjeve të këtyre nëpunësve, presioni politik që
ushtrohet mbi ta, pagat e ulëta apo kalimi i tyre nga sektori publik në atë privat për shkak të
kushteve më të volitshme. Kjo mbetet për tu analizuar dhe zbuluar në hulumtime më të thella dhe
të gjera në studimet e mëtejme.
Viteve të fundit, vërehet se është rritur numri i daljeve nga shërbimi civil për shkak të
procedurave disiplinore, çka na bënë të kuptojmë se kodi i etikës, sjelljes dhe llogaridhënies në
këto shërbime nuk është duke u respektuar dhe aq në përpikëri, sa thuhet dhe shihet.
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Tabela 11: Raportet vjetore të MAP/DASHC lidhur me daljet e punëtorëve nga shërbimi civil
Viti

Numri i daljeve nga shërbimi civil
Dorëheqje

Procedura
disiplinore

Total

Shkurtim i Pensionim
pozitës

Shkak
tjetër

2011

251

61

46

114

41

513

2012

197

72

9

184

44

506

2013

193

61

114

195

45

529

2014

156

134

0

223

81

612

Kurse, sa i përket ndikimit të politikës në organizimin e punës dhe shërbimeve në
shërbimin civil, nëpunësit e anketuar janë të dyjëzuar në përgjigjet e tyre. Gjysma prej të
anketuarve janë përgjigjur se mesatarisht ndikon politika në organizimin e punës që ata bëjnë,
kurse gjysma tjetër kanë mohuar të ketë ndikim të politikës në organizimin dhe mbarëvajtjen e
punës së tyre. E pikërisht ky fakt, lidhet me atë që e përmenda mësipërm, kur përmenda
presionet politike, si shkak që mund të ndikojë dhe qojë një nëpunës civil deri në tërheqjen nga
vendi i punës me anë të dorëheqjes. Pikërisht kjo e fundit, u përmend dhe u pa si ndër më të
pranishmet viteve të fundit në daljen e punëtorëve nga shërbimi civil.

Tabela 12: Rezultatet lidhur me ndikimin e politikës në organizimin e punës në shërbimin civil
Pyetja : Sa jeni të ndikuar nga politika në organizimin e punës dhe shërbimeve tuaja
Alternativat

Numri

%

Shumë

0

0

Mesatarisht

5

50.0%

Aspak

5

50.0%
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Për fund, në tabelën që vijon, mund të shihni dhe numrin e kurseve, ditëve dhe
pjesëmarrjen e nëpunësve civil nëpër trajnimet e realizuara, lidhur me ngritjen e vetëdijes për
rastet e etikës, llogaridhënies dhe kundër-korrupsionit.
Tabela 13: Realizimi i trajnimeve për vitet 2011-2013, raporti për DMRAP
Vitet

Kurset

Ditët

Pjesëmarrësit

2011

74

233

2249

2012

107

298

2398

2013

93

372

3688

2014

88

272

2031

1175

10366

Gjithsejtë

362
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6

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Përgjatë zhvillimit të kësaj teme me aq rëndësi, kemi mundur të vërejmë se administrata
dhe shërbimi civil në vendin tonë, ka përparësitë dhe të metat e saja, me të cilët funksionon dhe
shërben në ofrimin e të gjitha nevojave të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Veç nocioneve të
administratës publike dhe shërbimeve publike në teori, kemi shtjelluar dhe analizuar dhe rolin,
rëndësinë dhe veprimtarinë e këtyre në praktikë.
Vërejtëm se shteti ynë ka ndërtuar mekanizma ligjor, me anë të së cilëve rregullohet
fusha e etikës në shërbimin publik, si dhe një strategji e cila do të ndihmoj në modernizimin e
administratës publike si tërësi. Etika, si shkencë mbi moralin na mëson rregullat e sjelljes në
shoqëri. Ky term vlen në një masë të madhe edhe për etikën në shërbimin civil, ku përfshihen
veç etikës edhe llogaridhënia dhe kundër-korrupsioni, si dukuri mjaft negative të cilat shoqërinë
tonë po e shoqërojnë çdo ditë.
Këto dukuri negative, janë duke u luftuar në çdo formë nga institucionet shtetërore me
anë të mekanizmave të tyre. Këto mekanizma dhe kuadro ligjor të cilët shteti po i përdor për të
ulur shkallën e pranisë së këtyre dukurive, i kam përmendur përgjatë temës që kam zhvilluar.
Nga ajo që kam mundur të zhvilloj, mund të përmendim faktin se Kosova dhe Shqipëria,
si dy vende fqinjë kanë përafërsisht shumë rregulla të njëjta, me anë të së cilave përcaktojnë
rregullat dhe metodat e sjelljes nga shërbyesit civil dhe administrata publike. Mirëpo, këto
rregullativa ligjore që rregullojnë strukturat organizative dhe mënyrat e punës në administratën
publike janë të pamjaftueshme.
Ndër tjera, si konkluzion nga tema që kam zhvilluar mund të nxjerrim se:
▪

Rreth 60% e nëpunësve civil të anketuarve përmes pyetësorit kanë deklaruar se
udhëheqësit apo menaxherët e tyre janë mesatarisht të drejtë dhe objektiv në vlerësimin e
punës dhe performancës së tyre.

▪

70% prej të anketuarve janë të pajtimit se niveli i bashkëpunimit mes udhëheqësit dhe
punonjësve është i mjaftueshëm për të zhvilluar punët që ofrohen në shërbim të
qytetarëve të interesuar.
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▪

Po ashtu, 60% prej tyre kanë deklaruar se në nivel të kënaqshëm udhëheqësit i
përmbushin obligimet që kanë kundrejt punonjësve të tyre në shërbimin civil.

▪

Në pyetjen se sa aplikohet kodi i etikës gjatë punës në shërbimin civil, gjysma e
pjesëmarrësve në pyetësorë kanë pohuar se aplikohet në disa raste.

▪

Të gjithë, njëzëri kanë pohuar se mendojnë se ka mekanizma të mjaftueshëm ligjor të cilët
rregullojnë etikën dhe llogaridhënien në shërbimin civil.

▪

Fatkeqësisht, 70% prej të anketuarve kanë pranuar se edhe ditëve të sotme, ekzistojnë
dhe janë të pranishme rastet kur qytetarët ofrojnë ryshfet dhe forma të tjera të
korrupsionit në këmbim të kryerjes së ndonjë pune të jashtëligjshme, apo në një mënyrë
më të përshpejtuar se zakonisht.

▪

Pjesa e njëjtë si mësipërm, kanë deklaruar se këto raste i evidentojnë, kurse që të gjithë të
anketuarit janë shprehur kategorik në përgjigjet e tyre, se në asnjë formë dhe për asnjë
gjë nuk do të pranonin të bëhen pjesë e ndonjë akti apo forme të korrupsionit.

▪

70% e nëpunësve që kanë qenë pjesëmarrës në hulumtim, janë shprehur se organizohen
trajnime për këtë kategori, e po kjo pjesë e të anketuarve janë shprehur optimist nëse këto
trajnime ndihmojnë nëpunësit civil në rritjen e aftësive gjatë punës së tyre, mirëpo
shprehen të bindur se trajnime të tilla mund të ndikojnë në ngritjen e vetëdijes lidhur me
rastet e etikës, llogaridhënies dhe kundër-korrupsionit tek nëpunësit e shërbimit civil.

▪

Përmes raporteve që kemi nxjerrë nga burimet e internetit, kemi vërejtur se numri më i
madh i daljeve nga puna të shërbyesve civil është si pasojë e dorëheqjeve të tyre, gjë që
është një shqetësim në vete ky fakt, siç do ishte dhe arsyeja e tyre, e cila edhe pse nuk
dihet përmes atyre raporteve, pa dashur të nxjerr përfundim të pa mbështetur në ndonjë
fakt, mund të hamendësohet se në shumicën e rasteve është bërë për shkak të
pakënaqësive lidhur me presionet, pagat apo të tilla gjëra, ani pse mund të ketë raste
edhe kur një punonjës tërhiqet për shkaqe tjera.

▪

Veç dorëheqjeve, pensionet janë shkaku tjetër i daljes nga puna të punëtorëve në
shërbimin civil, kurse pjesa tjetër është procedura disiplinore dhe shkurtimi i pozitës.

▪

Përgjatë pyetësorit që kam bërë, pikërisht kësaj pjese që e përmenda më lartë, i kam
kushtuar një kujdes të veçantë, andaj e kam parashtruar si pyetje në pyetësorin tim se sa
ka ndikim politika në organizimin e punës dhe shërbimeve që ofrohen në shërbimin civil.
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E kam përmendur edhe gjatë punimit në kapitullin e rezultateve, se të anketuarit kanë
qenë të dyjëzuar në dhënien e përgjigjes për këtë pyetje, sepse 5 nga 10-të shërbyesit civil
që kanë marrë pjesë në pyetësor, janë përgjigjur se ndikimi i politikës në organizimin e
punëve të tyre është mesatar, kurse 5 nga 10-të të anketuarit tjerë kanë mohuar të ketë
ekzistencë të ndikimit të politikës gjatë organizimit dhe mbarëvajtjes së punës së
nëpunësve civil në shërbimin publik, qoftë nga menaxherët e tyre, apo nga instanca më të
larta vendimmarrëse në hierarkinë komunale apo qendrore.
▪

Tabela e fundit në kapitullin e rezultateve, i është kushtuar një raporti të Departamentit
për Menaxhimin e Reformës së Administratës Publike, departament ky që vepron në
kuadër të Ministrisë për Administratë Publike. Në këtë raport, i është kushtuar rëndësi
mbledhjes së rezultateve lidhur me trajnimet që janë bërë në periudhën 2011-2014 për
nëpunësit e shërbimit civil. Nga aty mund të vërejmë oscilime të numrit të kurseve dhe të
pjesëmarrësve ndër vite, mirëpo ajo çka mund të përgjithësojmë është se përgjatë kësaj
periudhe janë bërë rreth 362 kurse apo trajnime, me një pjesëmarrje prej 10,366
shërbyesve civil. Në një mesatare, do mund të themi se çdo vit organizohen mbi 70 kurse,
kurse numri i pjesëmarrësve çdo vit kalon shifrën mbi 2000 pjesëmarrës.

Si studente e nivelit Bachelor, shpresoj se gjatë zhvillimit të kësaj teme kam arritur të prek
pikat kyçe që lidhen me etikën në menaxhimin publik, në veçanti në shërbimin civil dhe
administratën publike. Shpresoj dhe besoj, se kjo temë ka shumë për të hulumtuar dhe analizuar,
pasi përmban një gamë të gjerë të zhvillimeve, me të cilat përballet çdo ditë, mirëpo përmes
burimeve që kam përdorur për ta zhvilluar, metodave që kam përdorur, hulumtimit dhe analizës
së rezultateve, mendoj të kem gjetur dhe paraqes në vijim disa rekomandime të cilat unë i shoh si
mangësi të menaxhimit publik si tërësi, dhe administratës publike dhe shërbimit civil në veçanti:
❖ Nevojitet një sistem i avancuar dhe adekuat i cili do bëjë menaxhimin, monitorimin dhe
zbatimin e legjislacionit në fuqi, për të gjithë shërbyesit civil, me anë të së cilit do
krijohen mundësi për një shërbim civil efikas, profesional, të saktë dhe të suksesshëm, i
cili do kishte përbazë kryesore parimet e së drejtës, parimet e shërbimit të mirë, parimet e
administratës së mirë, parime këto të cilat do të kishin vetëm një orientim dhe qëllim,
zbatimin e obligimeve dhe detyrimeve ligjore, si e vetja mundësi që të ofrohen shërbime
të drejta dhe korrekte në raport me qytetarët e vendit tonë.
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❖ Të krijohet një frymë e mirë bashkëpunimi në mes të udhëheqësve dhe punonjësve, ku
punonjësi nuk do ta ndiej veten të përulur kundrejt udhëheqësit, si dhe udhëheqësi do jetë
një udhërrëfyes e jo një person i cili vetëm do jep urdhëra.
❖ Të krijohet një sistem bashkëkohor dhe i mirë i performancës, i cili do ndihmojë në
menaxhimin më të mirë të nëpunësve civil, i cili do tu ofrojë atyre objektiva të qarta
individuale dhe institucionale, me çka ata do rrisin performancat e tyre, sukseset dhe
objektivat e tyre do të i plotësonin në të mirë të qytetarëve.
❖ Nevojitet një informim kontinuel dhe sistematik i të gjithë qytetarëve të vendit, për të
drejtat, detyrat dhe përgjegjësisë tyre, mënyrat e realizimit të të drejtave të tyre, shërbimet
publike administrative që ata mund ti shfrytëzojnë dhe që u ofrohen, mënyrat e qasjes në
to si dhe çështje tjera që janë me interes për të gjithë qytetarët.
❖ Në vendin tonë, mungon një përcaktim i qartë i detyrave dhe përgjegjësive, andaj duhet të
krijohen mekanizma që do përcaktojnë udhëheqjen, planifikimin, monitorimin,
vlerësimin dhe zbatimin e politikave që shërbejnë në modernizimin e shërbimeve
publiko-administrative.
❖ Nevojitet një administratë e digjitalizuar, ani pse si e tillë në vendin tonë kjo formë ka
filluar hapat e saja, mirëpo ende nëpër sportelet ku qytetarët kërkojnë ndihmë për
realizimin e kërkesave të tyre, ka shërbyes civil që përdorin metoda të vjetra, të cilat
marrin kohë, mund dhe nuk janë cilësore.
❖ Duhet të krijohen mekanizma të veçantë që do mbikëqyrin dhe do të sigurojnë zbatimin e
kodit të etikës për të gjithë shërbyesit civil.
❖ Meqenëse vërejtëm se ende edhe ditëve të sotme, ka raste të tentim korrupsionit nga
qytetarët, duhet të ndërmerren masa që të bëhet një ndërgjegjësim i qytetarëve për pasojat
e këtyre formave, si dhe të i njoftojnë me pasojat që ata do bartin në rast të ndërmarrjes së
veprimeve të tilla.
❖ Është koha e fundit që si vend me aspirata për integrime evropiane, të mundohemi të e
mbajmë politikën larg nga shërbimi civil, pasi që sado që mund të jetë indirekte, pasojat
dhe presionet e politikës në këto shërbime kanë efekte negative, të cilat jo vetëm
nëpunësit, por prekin edhe të gjithë qytetarët e këtij vendi.
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❖ Duhet të rritet numri i trajnimeve dhe kurseve për nëpunësit civil, pasi që pikërisht këto
trajnime do duhej të shërbenin për aftësimin e tyre në punët që ata i kryejnë, si dhe në
ndërgjegjësimin dhe ngritjen e vetëdijes së tyre për rastet e etikës, llogaridhënies dhe
kundër-korrupsionit. Nga rezultatet, kemi përmendur se si një mesatare, organizohen
rreth 70 kurse me 2000 pjesëmarrës në vit për shërbimin civil. Kjo shifër, në krahasim me
numrin e shërbyesve civil që veprojnë në territorin e Republikës së Kosovës, është një
numër shumë i vogël, dhe me këtë trend do duheshin vite të tëra që të përfshiheshin së
paku gjysma e shërbyesve civil në këso lloj trajnimesh. Andaj numri i këtyre kurseve
duhet të rritet, e me numrin e tyre do rritej dhe numri i nëpunësve civil që do merrnin
pjesë në këto trajnime.
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ANEKSET
Pyetësor për nëpunës civil
I(e) nderuar nëpunës civil
Ky pyetësor ju drejtohet juve që, nëse dëshironi mund t’i shprehni pikëpamjet tuaja lidhur me
punën dhe përgjegjësitë e juaja në punë.
1. Sa është i drejtë udhëheqësi juaj gjatë vlerësimit të punës suaj?
 Aspak i drejtë
 Mesatarisht i drejtë dhe objektiv
 Shumë i drejtë dhe objektiv
2. Në çfarë niveli qëndron bashkëpunimi në mes të udhëheqësit dhe punonjësve?
 Nuk ka bashkëpunim
 Niveli i bashkëpunimit është i mjaftueshëm për të zhvilluar punët që duhet
 Bashkëpunimi mes udhëheqësit dhe punonjësve është i lartë
3. Sa mendoni se aplikohet kodi i etikës gjatë punës në shërbimin civil ?
 Nuk aplikohet asnjëherë
 Aplikohet në disa raste
 Aplikohet në të gjitha rastet
4. A i përmbushin obligimet që kanë udhëheqësit ndaj punonjësve?
 Nuk i përmbushin fare
 I përmbushin nganjëherë
 I përmbushin gjithmonë
5. A mendoni se ka mekanizma që rregullojnë etikën dhe llogaridhënien në shërbimin
civil ?
 Po
 Jo
6. A ka raste të tentim korrupsionit nga qytetarët në shërbimet që ju i kryeni ?
 Jo, nuk ka asnjëherë
 Po, ka nganjëherë
 Po, ka gjithmonë
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7. Nëse do hasnit një rast të tentim-korrupsionit apo ryshfetit, dhuratave dhe ofertave
tjera joshëse në këmbim të një shërbimi, si do të reagonit?
 Nuk do të reagoja fare
 Do e pranoja ofertën
 Nuk do të pranoja ofertën dhe do të e evidentoja rastin
 Vetëm nuk do e pranoja ofertën

8. Sa organizohen trajnime për shërbyesit civil, lidhur me ngritjen e vetëdijes për
rastet e etikës, llogaridhënies dhe kundërkorrupsionit ?
 Nuk organizohen kurrë
 Organizohen nganjëherë
 Ka trajnime të shpeshta
9. Sa mendoni që kanë efekt këto trajnime në ndërgjegjësimin e shërbyesve civil ?
a. Shumë efekt
b. Pak efekt
c. Fare efekt
10. Sa jeni të ndikuar nga politika në organizimin e punës dhe shërbimeve tuaja ?
 shumë
 Mesatarisht
 Aspak
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